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บทคัดย?อ
วัตถุประสงค)ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐาน ลักษณะการดำรงชีวิต ปhญหาและความตjองการใน
การปรับตัวเพื่อใหjเขjากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม เก็บขjอมูลจากผูjที่เกี่ยวขjองกับ
แรงงานภาคอุ ต สาหกรรมไทย 30 คน และแรงงานตt า งดj า วพมt า ลาว กั ม พู ช า 400 คน ในภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตjของไทย เครื่องมือที่ใชjในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวtา แรงงาน
สtวนใหญtเปwนเพศหญิง มีรายไดjแบบรายวันตามอัตราคtาแรงขั้นต่ำ สาเหตุการยjายงานคือ ไมtชอบงาน กิจกรรมยามวtาง
ชอบเลt น กี ฬ า ดู ห นั ง ทt อ งเที ่ ย ว สิ ่ ง ที ่ ท ำใหj อ ึ ด อั ด ใจในครั ้ ง แรกที ่ เ ขj า มาทำงานในประเทศไทยคื อ ภาษา อาหาร
และเพื่อนตtางถิ่น สิ่งที่ทำใหjปรับตัวไดj คือ การเปyดใจยอมรับ การสรjางสัมพันธภาพ ความตjองการดjานการปรับตัว คือ
1) การปรับตัวเขjากับเพื่อนตtางชาติ 2) การสื่อสารกับผูjรtวมงาน 3) การแตtงกายใหjถูกตjองเหมาะสม 4) ความมั่นใจใน
การแสดงความเปwนเพื่อนกับตtางชาติ 5) การเปwนมิตรกับเพื่อนตtางชาติโดยไมtรูjสึกแตกตtาง ปhญหาดjานการอยูtรtวมกัน คือ
1) การพึ่งพาอาศัยกัน 2) การทำงานรtวมกับเพื่อนชาติ 3) การชtวยเหลือเพื่อนตtางชาติ 4) ระเบียบวินัยในการอยูtรtวมกัน
5) การแตtงกายใหjถูกตjองเหมาะสม สtวนปhญหาดjานการเรียนรูj คือ 1) ความเขjาใจนิสัยเพื่อนตtางชาติ 2) ความรูjดjานอาหาร
ของเพื่อนตtางชาติ
คำสำคัญ : ปhญหาและความตjองการ, การปรับตัว, การอยูtรtวมกัน, การเรียนรูj, การยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม, แรงงานภาคอุตสาหกรรม
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Abstract
The objectives of this research were to study living state, problems and needs of adaptation,
habitation and co-learning for cultural diversity acceptance of industrial workers. The researcher conducted
the study by inquiring 30 Thai industrial stakeholders and 400 Myanmar, Lao and Cambodian industrial
workers in the North, the Central Part, the Northeastern and the South of Thailand. Questionnaire was used
as research tool. It was found that most workers were female and their incomes were paid daily based on
the minimum wage rate. The cause of their relocation was job dissatisfaction. On their free time, they play
sports, watched movies and went sightseeing. The problems of language, food and friends from different
localities made them feel uncomfortable when they first came to Thailand. They made friends with coworkers through small talking. From the research, self-adaptation modes of these workers were 1) adapting
to foreign friends 2) communicating with colleagues 3) dressing appropriately 4) making friends confidently
with foreigners, and 5) blending in with foreigners awkwardly. As for cohabitation, they had problems of
1) dependency 2) working with foreign co-workers 3) helping foreign friends 4) order of habitation and 5)
appropriate dressing. As for the foreign culture, they had problems on learning 1) alienated behaviors and
2) alienated foods culture.
Keywords: problems and needs, adaptation, habitation, co-learning, cultural diversity acceptance,
industrial workers
บทนำ
เนื่องจากประเทศไทยเปwนประเทศหนึ่งที่แรงงานเพื่อนบjานพมtา ลาว กัมพูชา ใหjความสนใจอยtางมากในการเขjามา
ทำงานจึงทำใหjมีแรงงานตtางดjาวจากประเทศเพื่อนบjานอยtางเชtน พมtา ลาว กัมพูชา เปwนจำนวนมากเขjามาทำงานเพราะคิดวtา
คtาจjางแรงงานที่ไดjรับนั้นสูงกวtาในประเทศของตนเอง ประกอบกับปhจจุบันคนไทยเลือกที่จะไมtทำงานที่เรียกวtา 3Ds:
งานสกปรก (dirty) งานอันตราย (dangerous) และงานที่ยากลำบาก (difficult) (กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ,
2555) และอีกทั้งแรงงานไทยมีการศึกษาที่สูงขึ้นจึงทำใหjไมtสนใจในงานที่ตjองใชjแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่แรงงาน
ตtางดjาวสามารถยอมรับความเสี่ยง เพื่อตjองการรายไดjที่สูงขึ้น และยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เชtน ความตjองการแรงงานในประเทศ
ของแรงงานตtางดjาวเองอยูtในระดับต่ำกวtาปริมาณความตjองการทำงานของผูjใชjแรงงานในประเทศนั้น ๆ นโยบายของรัฐบาล
ไทยที่กำหนดคtาแรงขั้นต่ำวันละ 325 บาท ไดjกลายเปwนแรงจูงใจใหjแรงงานตtางดjาวตjองการที่จะเขjามาทำงานในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้นเพราะหวังที่จะไดjรับคtาแรงงานสูงกวtาในประเทศของตนเอง และโดยสภาพความเปwนอยูtทั่วไป ระบบสังคม
ขนบธรรมเนียมและการนับถือศาสนาของคนไทยมีความแตกตtางไมtมากจากความเปwนอยูtเดิมของแรงงานตtางดjาวที่มาจากพมtา
กัมพูชา ลาว ทำใหjรูjสึกวtามีความกลมกลืนและคิดวtาสามารถปรับตัวใหjเขjากับสังคมไทยไดjไมtยาก การเดินทางเขjาออกประเทศ
ไทยคtอนขjางสะดวก ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต)โดยสาร โดยเรือขjามแมtน้ำ หรือโดยการเดินขjามเขตแดนเขjามาทำงานใน
ประเทศไทยไดjสะดวก จึงทำใหjแรงงานเหลtานี้ตjองการเขjามาทำงานในประเทศไทยเปwนจำนวนมาก (วีระศักดิ์ นาทะสิริ, 2557)
นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ)วtาภายในระยะเวลา 10 ป@ ประเทศไทยจะตjองการแรงงานตtางดjาวเพิ่มขึ้นอีกและจะยังมี
การหลั่งไหลแรงงานตtางดjาวเขjามาอยtางตtอเนื่อง นอกจากนี้แรงงานตtางดjาวที่เขjามาทำงานในประเทศไทยยังมีบางสtวนที่เขjามา
ตั้งรกรากและสรjางทายาทรุtนที่2 (ภัทชา ดjวงกลัด, 2012) ซึ่งหมายถึงบุตรของผูjอพยพที่เกิดในประเทศไทยหรือบุตรที่ยjายมา
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พรjอมกับบิดามารดากtอนอายุ 15 ป@ บุคคลเหลtานี้ไดjกลายเปwนสtวนหนึ่งของแรงงานตtางดjาวที่ยังมีสถานะทางกฎหมาย
ไมtชัดเจนในปhจจุบัน โดยปhญหาทางสังคมของทายาทรุtนที่ 2 คือ การตกเปwนเหยื่อการคjามนุษย) ซึ่งมีสาเหตุหลัก 3 ประการ
มาจากปhญหาดjานเศรษฐกิจและความยากจน ปhญหาดjานวัฒนธรรมและประเพณีทjองถิ่น และปhญหาดjานสายสัมพันธ)กับ
ผูjจัดหา ซึ่งเหตุที่ยังไมtสามารถจัดการไดjเนื่องจากมุมมองที่แตกตtางกันของผูjเกี่ยวขjองทั้งกลุtมความมั่นคง ผูjประกอบการ และ
องค)กรสิทธิมนุษยชน (บุญรัตน) รัฐบริรักษ), 2554)
กรมการจัดหางาน สำนักงานบริหารแรงงานตtางดjาว (2561ก) แบtงประเภทของแรงงานตtางดjาวซึ่งเปwนทำงานใน
ประเทศไทยอยtางถูกกฎหมายออกเปwน 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 แรงงานประเภททั่วไป ประกอบดjวยแรงงาน 4 กลุtม คือ กลุtมที่1 คือ แรงงานที่ไดjรับอนุญาตทำงาน
ชั่วคราว (กลุtมผtอนผัน) กลุtมที่ 2 คือ แรงงานตtางดjาวที่ผtานการพิสูจน)สัญชาติ (Nationality Verification: NV) กลุtมที่ 3 คือ
แรงงานตtางดjาวที่นำเขjา (Memorandum of Understanding: MOU) หมายถึง แรงงานที่เขjามาทำงานตามขjอตกลงวtาดjวย
การจjา งแรงงานตtา งดjา วระหวtา งประเทศไทยกับ ประเทศคูtภ าคี ปhจ จุบ ัน ประเทศไทยไดjท ำขjอ ตกลงกับ 4 ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหtงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยแรงงานดังกลtาว
สามารถทำงานไดj 2 ประเภท คือ งานกรรมกร และงานรับใชjในบjาน ซึ่งในป@พ.ศ.2545 และ2546 รัฐบาลไทย-พมtา รัฐบาล
ไทย-กัมพูชา และรัฐบาลไทย-ลาว ไดjจัดทำกรอบการทำงานสำหรับแรงงานขjามชาติไรjฝ@มือที่จะเขjามาทำงานในประเทศอยtาง
“ถูกกฎหมาย” โดยแรงงานจะไดjรับสวัสดิการสังคม สิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน)อื่น ๆ เชtนเดียวกับแรงงาน
ไทยและแรงงานขjามชาติพิสูจน)สัญชาติ แรงงานจะมีระยะเวลาในการทำงานไดjไมtเกิน 4 ป@ (2 ป@ 2 ครั้ง) และตjองคอย 3 ป@
กtอนที่จะสามารถขอกลับเขjามาทำงานในประเทศไดjอีกครั้งหลังจากระยะเวลาที่ไดjรับอนุญาตใหjทำงาน 4 ป@ หมดลง (กฤตยา
อาชวนิจกุล, 2555) กลุtมที่ 4 คือ แรงงานทำงานตามฤดูกาล โดยผูjประกอบการรับแรงงานเขjาทำงานในชtวงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลทำงานแลjว แรงงานจะตjองเดินทางกลับภูมิลำเนา
ประเภทที่ 2 แรงงานประเภทฝ@มือ แบtงไดj 2 กลุtม คือ กลุtมที่ 1 แรงงานทั่วไปซึ่งเปwนแรงงานที่มีทักษะการทำงาน
คtอนขjางสูงหรืออาจถูกสtงตัวจากบริษัทแมtในตtางประเทศที่เขjามาลงทุนในประเทศไทย กลุtมที่ 2 แรงงานตtางดjาวประเภท
สtงเสริมการลงทุน
ประเภทที่ 3 แรงงานประเภทตลอดชีพ ไดjรับอนุญาตทำงานไดjตลอดชีวิตของคนตtางดjาว เวjนแตtจะเปลี่ยนอาชีพใหมt
ประเภทที่ 4 แรงงานชนกลุtมนjอย ที่ไมtไดjรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวtาดjวยสัญชาติแตtมีภูมิลำเนาและสัญชาติของ
ประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย นอกจากกลุtมแรงงานดังกลtาว ยังมีกลุtมแรงงานตtางดjาวที่ไมtไดjจดทะเบียน หรือ
แรงงานที่ทำงานไมtมีใบอนุญาต ซึ่งเปwนแรงงานที่ไมtมีตัวเลขชัดเจน มักลักลอบอยูtอาศัยดjวยความหวาดระแวงที่จะถูกจับกุม
และสtงกลับ (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2555)
รายงานของสำนักงานบริหารแรงงานตtางดjาว กระทรวงแรงงานพบวtา แรงงานตtางดjาวในประเทศไทย ณ เดือน
กั น ยายน พ.ศ. 2561 มี จ ำนวนทั ้ ง สิ ้ น 3,548,919 คน (กรมการจั ด หางาน สำนั ก งานบริ ห ารแรงงานตt า งดj า ว, 2561ข)
นอกจากนี้ ในตลาดแรงงานของไทย ประกอบไปดjวยแรงงาน 4 กลุtมใหญt คือ แรงงานไทยที่ไมtมีฝ@มือ แรงงานตtางดjาวที่ไมtมี
ฝ@ม ือ แรงงานไทยที่ม ีท ัก ษะหรือ มีค วามเชี่ย วชาญ และแรงงานตtา งดjา วที่ม ีท ัก ษะหรือ ความเชี่ย วชาญซึ่ง เขjา มาทำงาน
โดยถูกกฎหมายและไมtถูกกฎหมายแรงงานไรjฝ@มือที่เขjามาทางภาคเหนือของไทยสtวนใหญtเปwนชนกลุtมนjอยชาวพมtา รองลงมา
คือ ลาวและกัมพูชา การเคลื่อนยjายของแรงงานที่เดินทางโดยทางบกเขjาสูtประเทศไทยทางภาคเหนือมีทั้งโดยการผtานดtาน
ตรวจและไมtผtานดtานตรวจตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เชียงใหมt แมtฮtองสอน และตาก การเขjามาอาศัยมี 4 ลักษณะ คือ
การเขjามาแบบเชjามาเย็นกลับ อาศัยอยูtเปwนหลักแหลtงตามชุมชนในหมูtบjาน การเขjามาอยูtรวมกันเปwนกลุtมใหญtตามโรงงาน
ตtาง ๆ หรือศูนย)อพยพตามหมูtบjาน และการกระจายอยูtกับนายจjางในครัวเรือน (ธนพรรณ จรรยาศิริ และ ศิวพร อึ้งวัฒนา,
2551) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ในจังหวัดขอนแกtนนั้นเปwนจังหวัดที่เปwนศูนย)กลางเชื่อมโยงเครือขtายการคjา
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การลงทุน มีการพัฒนาดjานเศรษฐกิจยุทธศาสตร)เปwนหลัก ทำใหjมีสถานประกอบการขนาดใหญtที่ตjองการแรงงานจำนวนมาก
เขjามาทำงานจึงเปwนที่สนใจของแรงงานไรjฝ@มือที่จะเขjาไปทำงาน เชtนเดียวกับจังหวัดกรุงเทพและสมุทรสาครที่เปwนจังหวัดใหญt
มีชุมชนที่มีแรงงานขjามชาติเขjามาอาศัยอยูtหลายแหtง แรงงานโดยสtวนใหญtมีชีวิตความเปwนอยูtคtอนขjางดีและเคยอยูtในจังหวัด
อื่นมากtอน จังหวัดสมุทรสาครนั้นเปwนแหลtงประมงที่สำคัญของประเทศไทย เปwนศูนย)กลางการซื้อขายและผลิตภัณฑ)สัตว)น้ำ
ทั้งนี้งานอุตสาหกรรมหjองเย็นที่เกี่ยวกับการประมงนั้นเปwนงานหนัก สกปรก และมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาไมtแนtนอน ดังนั้น
จากการที่ผูjประกอบการหาแรงงานในการจjางงานไดjยากจึงหันมาสนใจแรงงานตtางดjาวมาทำงานแทนแรงงานไทยซึ่งแรงงาน
ตtางดjาวสtวนใหญtไมtเกี่ยงงานและมีความอดทนสูง (อภิชาต จำรัสฤทธิวงศ) และคณะ, 2554) สtวนทางภาคใตjของไทยจังหวัด
ตรังและสงขลานั้นไดjเปwนจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีนโยบายเพื่อสtงเสริมการลงทุนซึ่งไดjรับอนุญาตใหjใชjแรงงานตtางดjาว
ไรjฝ@มือไดjโดยไมtจำกัดเวลาจึงทำใหjมีแรงงานตtางดjาวไรjฝ@มือเขjาไปทำงานในเขตจังหวัดดังกลtาวเชtนกัน
แรงงานไทยและแรงงานตt า งดj า วมี ค วามจำเปw น และหลี ก เลี ่ ย งไมt ไ ดj ท ี ่ ต j อ งทำงานและอยู t อ าศั ย รt ว มกั น อี ก ทั้ ง
สถานประกอบการสtวนใหญtไมtมีการเตรียมความพรjอมหรือใหjคำแนะนำแกtแรงงานที่เขjาใหมt จึงเกิดปhญหาในการปรับตัวใน
การอยูtอาศัยและการทำงานรtวมกัน (อดิศร เกิดมงคล และ บุษยรัตน) กาญจนดิษฐ), 2007) นอกจากนี้ แรงงานไทยและ
แรงงานตtางดjาวเองยังขาดทักษะในการสื่อสาร แรงงานสtวนใหญtเขjามาทำงานเพื่อแลกกับคtาจjาง ขาดจิตสำนึกตtอความภักดีตtอ
องค)กร ขาดระเบียบวินัยในการอยูtรtวมกัน ทำใหjยากตtอการบริหารจัดการใหjตรงตามความตjองการของสถานประกอบการ
ความไมtรูjและความไมtเขjาใจในวัฒนธรรมเดิม นิสัยใจคอ การปฏิบัติตนที่แตกตtางกันกtอใหjเกิดความขัดแยjงทางดjานความคิด
ความไมtเขjาอกเขjาใจกัน และพฤติกรรมที่แตกตtางกันจนสtงผลตtอประสิทธิภาพในการทำงานและการอยูtรtวมกัน ผูjวิจัยไดj
เล็งเห็นวtา การศึกษาสภาพพื้นฐาน ลักษณะการดำรงชีวิต ปhญหาและความตjองการในการปรับตัวการอยูtรtวมกันและการเรียนรูj
เพื ่ อ การยอมรั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของแรงงานภาคอุ ต สาหกรรม จะเปw น แนวทางหนึ ่ ง ในการแกj ป h ญ หา
ความขัดแยjงในการทำงานและการอยูtรtวมกันของแรงงานภาคอุตสาหกรรมและยังเปwนการสtงเสริมใหjแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ใหjไดjรับความรูjในเรื่องของการปรับตัวใหjเขjากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ผูjวิจัยศึกษาสภาพพื้นฐาน ลักษณะการดำรงชีวิต และพื้นฐานความเขjาใจในตนเองและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยการสอบถามจากผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อใหjทราบถึงวิถีชีวิตความเปwนอยูt ลักษณะ
การอาศัย การทำงาน การใชjเวลาวtางในการทำกิจกรรม สาเหตุการยjายงาน สิ่งที่สามารถทำใหjแรงงานปรับตัว อยูtรtวมกัน และ
เรียนรูjในวัฒนธรรมที่แตกตtางกัน จากนั้นผูjวิจัยไดjทำการศึกษาปhญหาและความตjองการในการอยูtรtวมกันและเรียนรูjใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใหjทราบถึงสภาพพื้นฐานของแรงงาน เชtน การเริ่มเขjาเรียนหนังสือ ระยะเวลาที่ไดjรับ
การศึกษา การใชjเวลาของแรงงาน สิ่งที่ชtวยใหjแรงงานสามารถปรับตัวเรียนรูjอยูtรtวมกันไดj ปhญหาและความตjองการของ
แรงงานในดjานการปรับตัว เรียนรูj อยูtรtวมกันครอบคลุมในเรื่องภาษา อาหารการกิน การแตtงกายและการปฏิบัติตนของ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย กำหนดเปwนกรอบแนวคิดในการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
ศึกษาสภาพของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
- สภาพพื้นฐานของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
- ลักษณะการดำรงชีวิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
- พื้นฐานความเขjาใจในวัฒนธรรมตนเองและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ศึกษาป,ญหาและความต6องการของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม
- ปhญหาและความตjองการในการปรับตัว การอยูtรtวมกัน
และการเรียนรูjเ พื่ อการยอมรั บความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม

สภาพพื้นฐานลักษณะการดำรงชีวิต ป,ญหาและความต6องการในการปรับตัว การอยู?ร?วมกันและการเรียนรู6
เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงคo
เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐาน ลักษณะการดำรงชีวิต ปhญหา และความตjองการในการปรับตัว การอยูtรtวมกัน และ
การเรียนรูjเพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
วิธีการวิจัย
ประชากรและตัวอย?าง โดยกลุtมประชากรแบtงออกเปwน 2 กลุtม ดังนี้
กลุtมแรก คือ กลุtมผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม เชtน ผูjประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผูjบริหารระดับสูง
เจjาหนjาที่ที่เกี่ยวขjอง เจjาหนjาที่ฝ£ายบุคคล หัวหนjาแรงงาน ที่ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 30 คน ไดjมาจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใชjวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพพื้นฐาน ลักษณะการดำรงชีวิต
พื้นฐานความเขjาใจในวัฒนธรรมของตนเองและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม (สำหรับ
ผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม) คtาความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามเทtากับ .731 (ถือวtาเปwนเกณฑ)
ที่ยอมรับไดj)
กลุ t ม ที ่ ส อง คื อ กลุ t ม แรงงานภาคอุ ต สาหกรรมไทยและแรงงานตt า งดj า วพมt า ลาว และกั ม พู ช า ที ่ ท ำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 400 คน ไดjมาจากจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีจำนวนแรงงาน
ประมาณ 6,184,926 คน แบtงเปwนแรงงานวิชาชีพ 1,102,464 คน และเปwนแรงงานฝ£ายผลิต 5,082,462 คน (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2558) การวิจัยในครั้งนี้สอบถามแรงงานที่ไรjฝ@มือในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และใชjตารางของ Yamane ที่มี
ความเชื่อมั่น 95% โดยแบtงแรงงานตามสัญชาติ สัญชาติละ 100 คน
ประชากรในภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ประกอบดjวยแรงงานไทย พมtา ลาว กัมพูชา จำนวน
160 คน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ตาก จำนวน 80 คน ประกอบดjวยแรงงานพมtา ลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกtน จำนวน 80 คน และภาคใตj จังหวัดตรัง สงขลา จำนวน 80 คน การเก็บรวบรวมขjอมูลดำเนินการผtานลtามเจjาของ
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ภาษาที่สามารถสื่อสารภาษาไทยไดjขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใชjวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปhญหาและความตjองการในการ
ปรับตัว การอยูtรtวมกัน และการเรียนรูjเพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม (สำหรับ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยและแรงงานตtางดjาวพมtา ลาว กัมพูชา) ผูjวิจัยแปลแบบสอบถามเปwน 3 ภาษา คือ ภาษาพมtา
ลาว และกัมพูชา คtาความเที่ยงของแบบสอบถามเทtากับ .985
แบบสอบถามกลุtมผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม วิเคราะห)ขjอมูลโดยใชjสถิติวิเคราะห)พื้นฐาน ไดjแกt
รjอยละ คtาเฉลี่ย สtวนแบบสอบถามกลุtมแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยและ แรงงานตtางดjาวพมtา ลาว และกัมพูชา วิเคราะห)
ขjอมูลโดยใชjสถิติขั้นพื้นฐาน ไดjแกt รjอยละ คtาเฉลี่ย สtวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลที่ไดjจากการศึกษาสภาพพื้นฐาน ลักษณะการดำรงชีวิต พื้นฐานความเขjาใจตนเองและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ปhญหาและความตjองการในการปรับตัว การอยูtรtวมกันและการเรียนรูjเพื่อการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมไดjแบtงออกเปwน 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพพื้นฐาน ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะ
การดำรงชี ว ิ ต ตอนที่ 3 วิ เ คราะห) ค t า เฉลี ่ ย และสt ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานของปh ญ หาและความตj อ งการในการปรั บ ตั ว
การอยูtรtวมกัน และการเรียนรูjใหjเขjากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในการวิเคราะห)นี้ไดj
นำเสนอขj อ มู ล จากกลุ t ม ประชากรทั ้ ง 2 กลุ t ม คื อ กลุ t ม ผู j ท ี ่ เ กี ่ ย วขj อ งกั บ แรงงานภาคอุ ต สาหกรรมและกลุ t ม แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพพื้นฐาน
1.1 สภาพพื้นฐานของกลุ?มผู6ที่เกี่ยวข6องกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมสtวนใหญtเปwนเพศหญิงจำนวน 25 คน มีอายุระหวtาง 30-40 ป@ คิดเปwน
รjอยละ 83.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาจำนวน 10 คน คิดเปwนรjอยละ 33.33 มีประสบการณ)ใน
การทำงานต่ำกวtา 5 ป@ จำนวน 12 คน คิดเปwนรjอยละ 40 ผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมนั้น เปwนผูjที่คลุกคลีและ
เขjาใจในความเปwนอยูtของแรงงานดี ทำใหjทราบถึงวิถีชีวิตความเปwนอยูtของแรงงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1.2 สภาพพื้นฐานของกลุ?มแรงงานภาคอุตสาหกรรม
สภาพพื้นฐานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เปwนกลุtมตัวอยtางสtวนใหญtเปwนเพศหญิง โดยแรงงานสtวนใหญt
มีอายุอยูtในชtวง 21-30 ป@ จำนวน 183 คน คิดเปwนรjอยละ 45.75 รองลงมา คือ 31–40 ป@ จำนวน 108 คน คิดเปwนรjอยละ 27
และต่ำกวtา 20 ป@ จำนวน 56 คน คิดเปwนรjอยละ 14 ตามลำดับ โดยที่แรงงานสtวนใหญtมีสถานะแตtงงานแลjวจำนวน 208 คน
คิดเปwนรjอยละ 52 รองลงมา คือ โสด จำนวน 153 คน คิดเปwนรjอยละ 38.25 และแยกกันอยูtจำนวน 23 คน คิดเปwนรjอยละ
5.75 ตามลำดับ
ดjานการศึกษา แรงงานสtวนใหญtเริ่มเขjาเรียนอายุ 5–7 ป@ จำนวน 290 คน คิดเปwนรjอยละ 72.50 รองลงมา คือ
ไมtระบุอายุ จำนวน 54 คน คิดเปwนรjอยละ16 และ 8–10 ป@ จำนวน 39 คน คิดเปwนรjอยละ 9.75ตามลำดับ โดยสtวนใหญtใชj
เวลาอยูtในระบบการศึกษาเปwนเวลา 4–7 ป@ จำนวน 144 คน รองลงมาคือ 8–11 ป@ จำนวน 106 คน คิดเปwนรjอยละ 26.50
และไมtระบุระยะเวลาจำนวน 66 คน คิดเปwนรjอยละ 16.50 ตามลำดับ
ดjานการทำงาน แรงงานสtวนใหญtมีประสบการณ)ในการทำงานในที่ทำงานปhจจุบันต่ำกวtา 7 ป@ จำนวน 310 คน
คิดเปwนรjอยละ 77.50 รองลงมาคือ 7–14 ป@ จำนวน 64 คน คิดเปwนรjอยละ16 และ 15–21 ป@ จำนวน 21 คน คิดเปwนรjอยละ
5.25 ตามลำดับ แรงงานสtวนใหญtไมtเคยมีการยjายงาน จำนวน 350 คน คิดเปwนรjอยละ 87.50 และมีรายไดjสtวนใหญtอยูt
ระหวtาง 8,001–9,000 บาท จำนวน 36 คน คิดเปwนรjอยละ9 รองลงมา คือ 7,001–8,000 บาท จำนวน 36 คน คิดเปwนรjอยละ
9 ตามลำดับ
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ตอนที2่ ศึกษาลักษณะการดำรงชีวิต
ลักษณะการดำรงชีวิตของกลุ?มแรงงานภาคอุตสาหกรรมตามความคิดเห็นของผู6ที่เกี่ยวข6องกับแรงงาน
การที่ผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานไดjคลุกคลีสนิทสนมกับแรงงานใหjความเห็นวtา ผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานมี
ความใกลjชิดกับแรงงานชาวพมtามากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเปwนรjอยละ 50 รองลงมา คือ แรงงานไทย ลาว และกัมพูชา
จำนวน 9 คน คิดเปwนรjอยละ 30 ตามลำดับ จำนวนแรงงานที่ดูแลมีจำนวน 51 คนขึ้นไป จำนวน 31 คน คิดเปwนรjอยละ 36.67
ระยะเวลาที่แรงงานทำงานในสถานประกอบการนานที่สุดคือมากกวtา 2 ป@ จำนวน 18 คน คิดเปwนรjอยละ 60
กิจกรรมยามวtางที่แรงงานชอบทำมากที่สุด คือ เลtนกีฬา จำนวน 10 คน คิดเปwนรjอยละ 33.33 รองลงมา คือ
จับกลุtมคุยกันจำนวน 8 คน คิดเปwนรjอยละ 26.67 และสนทนาออนไลน) จำนวน 6 คน คิดเปwนรjอยละ 20 ตามลำดับ
ลักษณะการจjางงานสtวนใหญtเปwนแบบรายวันจำนวน 23 คน คิดเปwนรjอยละ 76.67 รองลงมารายเดือนจำนวน
4 คน คิดเปwนรjอยละ 13.33 และสัญญาจjางมีระยะเวลาจำนวน 2 คน คิดเปwนรjอยละ 6.67 ตามลำดับ
สาเหตุหลักที่ทำใหjแรงงานมีการยjายงานมากที่สุด คือ ไมtชอบงานจำนวน 17 คน คิดเปwนรjอยละ 56.67
รองลงมา คือ ตามเพื่อนจำนวน 10 คนคิดเปwนรjอยละ 33.33 และไมtชอบเพื่อนจำนวน 2 คน คิดเปwนรjอยละ 6.67 ตามลำดับ
แรงงานสtวนใหญtจะพักอาศัยในบjานเชtาจำนวน 278 คิดเปwนรjอยละ 69.50 รองลงมา คือ ที่พักของสถานประกอบการจำนวน
74 คน คิดเปwนรjอยละ 18.50 และบjานของตนเองจำนวน 48 คน คิดเปwนรjอยละ12 ตามลำดับ
กิจกรรมยามวtางสtวนใหญt คือ เลtนกีฬา จำนวน 153 คน คิดเปwนรjอยละ 38 รองลงมา คือ ดูหนัง ดูละคร
จำนวน 117 คน คิดเปwนรjอยละ 29.25 และทtองเที่ยวจำนวน 45 คน คิดเปwนรjอยละ 11.25 ตามลำดับ
เรื่องที่ทำใหjอึดอัดใจในการเขjามาทำงานสtวนใหญt คือ ภาษา จำนวน 151 คน คิดเปwนรjอยละ 50.25 รองลงมา
คือ อาหารการกิน จำนวน 46 คน คิดเปwนรjอยละ 15.25 และเพื่อนตtางถิ่นจำนวน 41 คน คิดเปwนรjอยละ 13.70 ตามลำดับ
สิ่งที่ชtวยใหjแรงงานสามารถปรับตัวเมื่ออยูtกับเพื่อนตtางชาติไดjสtวนใหญt คือ เปyดใจยอมรับสิ่งใหมt ๆ จำนวน
141 คน รองลงมา คือ สรjางสัมพันธภาพ จำนวน 101 คน คิดเปwนรjอยละ 25.25 และพูดคุย 65 คน คิดเปwนรjอยละ 16.25
ตามลำดับ
ตอนที่3 วิเคราะหoค?าเฉลี่ยและส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป,ญหาและความต6องการในการปรับตัว การอยู?
ร?วมกัน และการเรียนรู6เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
3.1 บุคลิกลักษณะของแรงงานภาคอุตสาหกรรมตามความคิดเห็นของผู6ที่เกี่ยวข6องกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
แรงงานมีบุคลิกลักษณะในดjานของความขยันโดยผูjที่เกี่ยวขjอง จำนวน 25 คน (รjอยละ 83.33) มีความเห็นวtา
แรงงานพมtาขยันมากที่สุด
การไมtเลือกงาน : แรงงานพมtามากที่สุด จำนวน 27 คน (รjอยละ 90) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา
ความอดทน : แรงงานพมtามากที่สุด จำนวน 24 คน (รjอยละ 80) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา
กินอยูtงtาย : แรงงานไทยมากที่สุด จำนวน 8 คน (รjอยละ 26.67) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา จำนวน 1 คน
(รjอยละ 3.33)
ความซื่อสัตย) : แรงงานพมtามากที่สุด จำนวน 11 คน (รjอยละ 36.67) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา
รักนายจjาง : แรงงานไทยมากที่สุด จำนวน 17 คน (รjอยละ 56.67) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา
ทำงานเรียบรjอย : แรงงานไทยมากทีส่ ุด จำนวน 19 คน (รjอยละ 63.33) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา จำนวน
1คน (รjอยละ3.33)
มีน้ำใจ : แรงงานไทยมากที่สุด จำนวน 19 คน (รjอยละ63.33) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา
กjาวรjาวใชjกำลัง : แรงงานพมtามากที่สุด จำนวน 6 คน (รjอยละ 2) นjอยที่สุด คือ แรงงานลาว
โหดรjาย : แรงงานพมtาและแรงงานกัมพูชามากที่สุด จำนวน 8 คน (รjอยละ26.67) นjอยที่สุด คือ ลาว
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ตรงตtอเวลา : แรงงานพมtามากที่สุด จำนวน 8 คน (รjอยละ 43.33) นjอยที่สุด คือ แรงงานกัมพูชา
รักพวกพjอง : แรงงานไทยและแรงงานพมtามากที่สุด จำนวน 8 คน (รjอยละ56.67) นjอยที่สุด คือ แรงงาน
กัมพูชา จำนวน 1 คน (รjอยละ3.33)
การปรับตัวของของแรงงานภาคอุตสาหกรรมตามความคิดเห็นของผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
พบวtา ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการแนะนำใหjความรูjพื้นฐาน เพื่อใหjแรงงานเกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จำนวน 20 คน (รjอยละ 66.67) สำหรับสาเหตุที่ไมtสามารถใหjการแนะนำไดjเนื่องจาก ขาดความสามารถในการสื่อสารทางดjาน
ภาษา จำนวน 16 คน (รjอยละ 53.34) รองลงมา คือ บุคลากรในสถานประกอบการยังไมtมีความพรjอมขาดความรูjความเขjาใจ
ในวัฒนธรรมที่ตtางกัน จำนวน 12 คน (รjอยละ 40) สิ่งที่สามารถเชื่อมสัมพันธ)ระหวtางแรงงานไทยกับแรงงานตtางดjาวใหj
สามารถเรียนรูjความเปwนอยูtไดjมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ทำรtวมกัน เชtน กีฬา จำนวน 13 คน (รjอยละ 43.34) รองลงมา คือ
ภาษา จำนวน 9 คน (รjอยละ30) สำหรับสิ่งที่ชtวยใหjแรงงานสามารถปรับตัวเขjาหากันไดjมากที่สุด คือ สรjางสัมพันธ) ผูกมิตร
จำนวน 21 คน (รjอยละ 70) รองลงมา คือ เปyดใจยอมรับสิ่งใหมt ๆ โดยในชtวงแรกของการปรับตัว เรื่องที่ทำใหjปรับตัวเขjาหา
กันไดjนjอยที่สุด คือ ภาษา จำนวน 21 คน (รjอยละ 70) รองลงมา คือ ความไมtเปwนระเบียบ จำนวน 8 คน (รjอยละ 26.6)
การอยูtรtวมกันของแรงงานตามความคิดเห็นของผูjที่เกี่ยวขjองกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม พบวtา แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมไทยและตtางดjาวไมtสามารถอยูรt tวมกันไดjอยtางมีความสุข จำนวน 23 คน (รjอยละ 76.67) โดยมีสาเหตุหลักมา
จาก มีทัศนคติที่ไมtดีตtอกัน จำนวน 17 คน (รjอยละ 56.67) รองลงมา คือ มีการใชjชีวิตและความเปwนอยูtที่ตtางกัน จำนวน
11 คน (รjอยละ 36.67) สิ่งที่เปwนอุปสรรคมากที่สุดในการอยูtรtวมกันของแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาว คือ การสื่อสาร
จำนวน 23 คน คิดเปwนรjอยละ 76.67 รองลงมา คือ แบtงแยกพวกพjอง จำนวน 2 คน (รjอยละ 6.67) วัฒนธรรมที่ตtางกันเปwน
ปhญหาในการอยูtรtวมกันของแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาว จำนวน 18 คน (รjอยละ 60) โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงงานตtาง
ดjาวเครtงครัดในการทำพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน 23 คน (รjอยละ 76.67) รองลงมา คือแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวมี
ความเชื่อที่ตtางกัน จำนวน 5 คน (รjอยละ16.67) วิธีที่จะทำใหjแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวใชjชีวิตและทำงานรtวมกันไดjมาก
ที่สุด คือ กำหนดระเบียบ กฎ ขjอบังคับ จำนวน 20 คน (รjอยละ 66.67) รองลงมาคือ จัดอบรมปฐมนิเทศกtอนเขjามาทำงานใน
ไทย จำนวน 5 คน (รjอยละ 16.67) ปhญหาที่พบมากที่สุดเมื่อแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวทำงานรtวมกัน คือ ความสะอาด
จำนวน 11 คน (รjอยละ 36.67) รองลงมา คือ ระเบียบวินัย จำนวน 8 คน (รjอยละ 26.67)
การจjางแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวใหjทำงานรtวมกันมีผลดีจำนวน 17 คน (รjอยละ 56.67) ผลดีของ
การทำงานรtวมกันคือ แรงงานตtางดjาวไมtเลือกงานจำนวน 19 คน (รjอยละ 63.33) แตtมีผลเสียในการทำงานรtวมกัน จำนวน 13
คน (รjอยละ 43.33) ผลเสียของการทำงานรtวมกัน คือ แรงงานตtางดjาวปกครองยากจำนวน 11 คน (รjอยละ 36.67)
สำหรับความตjองการในการใชjชีวิตรtวมกันแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวมีความตjองการเรียนรูjจำนวน
15 คน (รj อ ยละ 50) สาเหตุ ท ี ่ ต j อ งการเพราะอยากเรี ย นรู j ค วามเปw น อยู t ข องชาติ อ ื ่ น จำนวน 18 คน (รj อ ยละ 60)
สtวนกลุtมที่ไมtตjองการ จำนวน 15 (รjอยละ 50) สาเหตุที่ไมtตjองการเพราะ ไมtตjองการสุงสิงกับชาติอื่น จำนวน 24 คน
(รjอยละ 80) หากมีโอกาสใหjความรูjกับแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวอยากใหjความรูjดjานภาษามากที่สุดจำนวน 15 คน
(รjอยละ 50) รองลงมา คือ เรื่อง กฎ ระเบียบ และความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 8 คน (รjอยละ 26.66) สำหรับ
อุปสรรคตtอการเรียนรูjรtวมกันของแรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวมากที่สุด คือ ภาษา จำนวน 23 คน (รjอยละ 76.67)
รองลงมา คือ ความคิดเห็นที่ตtางกัน จำนวน 5 คน (รjอยละ 16.67) และสิ่งที่สามารถกระตุjนใหjเกิดความอยากเรียนรูjของ
แรงงานไทยและแรงงานตtางดjาวคือ ความอยากรูjอยากเห็น จำนวน 13 คน (รjอยละ 43.33) รองลงมา คือ ความผิดพลาดใน
อดีต ทำใหjอยากรูjเพิ่มเติมและความตjองการสtวนตัวที่อยากรูjเพิ่มเติมจำนวน 8 คน (รjอยละ 26.67)
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3.2 ค?าเฉลี่ย และส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป,ญหาในการปรับตัว การอยู?ร?วมกันและการเรียนรู6ให6เข6ากับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทั้ง 4 เชื้อชาติ คือ ไทย พม?า ลาว กัมพูชา
พบวtา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทั้ง 4 เชื้อชาติ คือ ไทย พมtา ลาว และกัมพูชา ดังนี้
ป,ญหาในการปรับตัวเพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยูtในระดับปานกลาง (M = 2.81)
หากพิจารณาเปwนรายขjอคำถาม พบวtา ทุกขjอคำถามมีปhญหาอยูtในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับขjอคำถามที่มีคtาเฉลี่ยจาก
มากไปนjอยไดjดังนี้ สามารถใชjคำพูดทtาทางที่เหมาะสมกับโอกาส (M = 2.97) รองลงมา คือ สามารถสื่อสารกับผูjรtวมงานไดj
(M = 2.94) และคิดวtาการปรับตัวมีความสำคัญตtอการอยูtกับเพื่อนตtางชาติ (M =2.91) ตามลำดับ
ป, ญ หาในการอยู ? ร ? ว มกั น ใหj เขj า กั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมอยู t ใ นระดั บ ปานกลาง (M = 2.83)
หากพิจารณาเปwนรายขjอคำถาม โดยเรียงลำดับขjอคำถามที่มีคtาเฉลี่ยจากมากไปนjอยไดjดังนี้ คิดวtาการอยูtรtวมกันตjองพึ่งพา
อาศัยกัน (M = 2.91) รองลงมา คือ การทำงานรtวมกับเพื่อนตtางชาติไดj (M = 2.90) และการชtวยเหลือเพื่อนตtางชาติ
(M = 2.87) ตามลำดับ
ป,ญหาในการเรียนรู6ใหjเขjากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูtในระดับปานกลาง (M = 2.82) หากพิจารณา
เปwนรายขjอคำถามพบวtา ทุกขjอคำถามมีปhญหาอยูtในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับขjอคำถามที่มีคtาเฉลี่ยจากมากไปนjอย
ไดjแกt ความเขjาใจนิสัยของเพื่อนตtางชาติ (M = 2.99) รองลงมา คือ สนใจอาหารของเพื่อนตtางชาติ และเรียนรูjวtาการกระทำ
แบบใดที่เพื่อนตtางชาติไมtชอบ (M = 2.98) ตามลำดับ
3.3 ค?าเฉลี่ย และส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต6องการในการปรับตัว การอยู?ร?วมกันและการเรียนรู6ให6เข6า
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทั้ง 4 เชื้อชาติ คือ ไทย พม?า ลาว กัมพูชา
พบวtา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทั้ง 4 เชื้อชาติ คือ ไทย พมtา ลาว และกัมพูชามีดังนี้
ความต6องการในการปรับตัว เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยูtในระดับมาก (M = 3.49)
หากพิจารณาเปwนรายขjอคำถามพบวtา มีขjอคำถามอยูtในระดับมาก และระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับขjอคำถามที่มีคtาเฉลี่ย
จากมากไปนjอยไดjดังนี้ การปรับตัวมีความสำคัญตtอการอยูtกับเพื่อนตtางชาติ (M = 3.66) รองลงมา คือ สามารถสื่อสารกับ
ผูjรtวมงานไดj (M = 3.63) และสามารถแตtงกายไดjอยtางถูกตjองเหมาะสม (M =3.58) ตามลำดับ
ความต6องการในการอยู?ร?วมกัน ใหjเขjากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูtในระดับมาก (M = 3.49)
หากพิจารณาเปwนรายขjอคำถาม มีขjอคำถามอยูtในระดับมาก และระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับขjอคำถามที่มีคtาเฉลี่ยจากมาก
ไปนjอย ไดjแกt การอยูtรtวมกันตjองพึ่งพาอาศัยกัน (M = 3.76) รองลงมา คือ มีระเบียบวินัยในการอยูtรtวมกัน (M = 3.69) และ
สามารถทำงานรtวมกับเพื่อนตtางชาติไดj (M = 3.58) ตามลำดับ
ความต6องการในการเรียนรู6 ใหjเขjากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูtในระดับปานกลาง (M = 3.29)
หากพิจารณาเปwนรายขjอคำถามพบวtา มีขjอคำถามอยูtในระดับมาก และระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับขjอคำถามที่มีคtาเฉลี่ย
จากมากไปนjอยไดjดังนี้ ความตjองการเรียนรูjพื้นฐานการดำรงชีวิตของเพื่อนตtางชาติ (M = 3.62) รองลงมา คือ ความตjองการ
เรียนรูjในการผูกมิตรกับเพื่อนตtางชาติ (M = 3.57) และความตjองการเรียนรูjการแตtงกายของเพื่อนตtางชาติ (M = 3.35)
ตามลำดับ
อภิปรายผล
ผูjวิจัยพบวtา แรงงานตtางดjาวที่เขjามาอยูtในประเทศไทยสtวนใหญtมีอายุอยูtในวัยทำงาน ซึ่งเขjามาประเทศไทยดjวย
วัตถุประสงค)เพื่อทำงานรับจjาง เปwนแรงงานไรjฝ@มือ ไดjรับคtาจjางจากนายจjางมีคtาเฉลี่ยรายไดjในเกณฑ)เทียบเทtาคtาแรงงานขั้นต่ำ
โดยสtวนใหญtอยูtอาศัยในหjองเชtา สถานที่ที่ทำงานจัดหาใหj โดยมีกิจกรรมยามวtาง คือ การเลtนกีฬา พูดคุยสนทนา นอกจากนี้
ยังพบวtา แตtละเชื้อชาติจะอยูtในแหลtงอาศัยที่แตกตtางกัน ทำใหjความขัดแยjงและไมtยอมรับยังคงอยูt ซึ่งสอดคลjองกับ
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ผลงานวิจัยของวิภาดา โนตา (2552) ที่ไดjศึกษาสภาพการอยูtอาศัยของแรงงานตtางดjาวในจังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษาชุมชน
วัดตึก ที่ศึกษาดjานความความตjองการจำเปwนทางดjานสภาพการอยูtอาศัย พฤติกรรม ความตjองการและปhญหาดjานที่อยูtอาศัย
ของแรงงานตt า งดj า ว โดยการศึ ก ษาพบวt า มี แรงงานเพศหญิ ง มากกวt า เพศชาย อายุ 21 - 30 ป@ อาศั ย ในประเทศไทย
1 - 5 ป@ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายไดjเพียงพอตtอคtาใชjจtาย ปhญหาที่พบ คือ เรื่องสภาพการอยูtอาศัยที่ไมtถูก
สุขลักษณะ ซึ่งควรมีการใหjความรูjกับทั้งชาวไทยและแรงงานตtางดjาวเพื่อใหjเกิดความเขjาใจในสภาพการอยูtอาศัยที่ถูก
สุขลักษณะและการปรับตัวเพื่ออยูtอาศัยรtวมกัน ซึ่งมีความคลjายคลึงกับผลงานวิจัยของผูjวิจัยทางดjานอายุของแรงงานที่เขjา
ทำงานในประเทศไทยนั้นมีอายุโดยประมาณ 21-30 ป@ เปwนผูjหญิงมากกวtาผูjชาย เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผูjวิจัยเขjาทำ
การเก็บขjอมูลเปwนโรงงานที่ตjองใชjความละเอียดของงาน เชtน งานประเภทแลtเนื้อปลา ทำขนม เปwนตjน และผูjประกอบการคิด
วtา แรงงานหญิงสามารถปกครองไดjงtายกวtาแรงงานชาย แรงงานสtวนใหญtมีรายไดjอยูtที่ 8,000-9,001บาท โดยแรงงานที่มีอายุ
ระหวtางนี้เปwนวัยทำงานที่ตjองการเขjามาทำงานเพื่อหารายไดjสtงเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัว
นอกจากนี้ ผูjวิจัยยังพบวtา แรงงานภาคอุตสาหกรรมนั้นเปwนประเภทแรงงานไรjฝ@มือที่มีความแตกตtางทางเชื้อชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิต โดยสtวนใหญtไดjรับการศึกษาพื้นฐาน ไดjรับคtาจjางเปwนรายวัน
มีความตjองการปรับตัวอยูtรtวมกับเพื่อนตtางชาติและเชื่อวtาการเปyดใจยอมรับสิ่งใหมt ๆ สรjางสัมพันธภาพ การมีความสามารถ
ทางดjานการสื่อสาร สามารถทำใหjอยูtรtวมกันและทำงานรtวมกับเพื่อนตtางชาติไดjอยtางมีความสุขซึ่งสอดคลjองกับ พรวิภา
เหาตะวานิช (2554) ที่วtา การปรับตัวใหมtนั้นตjองมีการปรับเจตคติและความคิดของตน เนื่องจากสิ่งแวดลjอมใหมtจะทำใหj
แรงงานเกิดการคิดถึงบjาน เหงา โดดเดี่ยว รูjสึกเหน็ดเหนื่อยและทjอแทjจากการทำงาน ถjาหากสถานประกอบการที่จjางแรงงาน
เหลt า นี ้ ไ ดj ศ ึ ก ษาและเขj า ใจถึ ง สภาพพื ้ น ฐานของแรงงานจะทำใหj แ กj ป h ญ หาไดj ต รงจุ ด ดั ง นั ้ น การออกนโยบายของ
สถานประกอบการที่สtงเสริมใหjแรงงานเกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเปwนสิ่งสำคัญตtอการพัฒนาระบบ
การเรียนรูjเพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหjกับสถานประกอบการซึ่งการมีสวัสดิการใหjเกิดการเรียนรูjตtอเนื่อง
นั้นจะเปwนประโยชน)อยtางยิ่งสำหรับสถานประกอบ อีกทั้งยังเปwนการสรjางภาพลักษณ)ที่ดีใหjกับองค)การ ซึ่งในระยะหลังไดjมี
การแขtงขันกันทางดjานคtาจjางและสวัสดิการเนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน
ข6อจำกัดของงานวิจัย
1. การเข6าถึงแรงงาน
การเขjาเก็บขjอมูลกับแรงงานตtางดjาวเปwนสิ่งที่ยากลำบากในการเขjาถึงตัวแรงงาน เนื่องจากแรงงานบางคนไมt
สามารถสื่อสารภาษาไทยไดj แรงงานบางคนกลัวที่จะใหjขjอมูลที่แทjจริงเนื่องจากกลัววtาจะมีผลตtอการจjางงาน ซึ่งแรงงานที่พบ
สtวนใหญtมีการศึกษาในระดับพื้นฐานและบางคนพออtานออกเขียนไดjจึงทำใหjตjองอาศัยเพื่อนในการชtวยอธิบายขjอคำถามที่
ตjองการสัมภาษณ)เพื่อทำความเขjาใจในสิ่งที่ผูjวิจัยตjองการถาม
2. การเข6าถึงสถานประกอบการที่จ6างแรงงานต?างด6าว
สถานประกอบการบางแหtงไมtอนุญาตใหjเขjาทำการเก็บขjอมูลเนื่องจากไมtตjองการใหjขjอมูลที่อาจสtงผลกระทบตtอ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะการเก็บภาพถtายการปฏิบัติงานและการเขjาถึงตัวแรงงานโดยตรง
3. การจ6างงานแรงงานของสถานประกอบการ
สถานประกอบการสtวนใหญtจjางแรงงานนjอยกวtา 3 สัญชาติเขjาทำงานรtวมกัน เนื่องจากการนำแรงงานเขjามา
ทำงานนั้นตjองผtานขั้นตอนการตามกฎหมายหลายขั้นตอนจากประเทศเพื่อนบjาน ดังนั้นผูjประกอบการสtวนใหญtจึงเลือกที่จะ
นำเขjาแรงงานที่มีแหลtงพักอาศัยติดกับเขตแดนที่ใกลjกับสถานประกอบการและมาจากแหลtงถิ่นที่อยูtเดียวกันเพื่อความสะดวก
ในเดินทางและการจัดหาคนเขjามาทำงานในสถานประกอบการ อีกทั้งผูjประกอบการยังเห็นวtาแรงงานที่มาจากแหลtงเดียวกัน
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จะมีพื้นฐานลักษณะการดำรงชีวิต นิสัยใจคอ พฤติกรรมที่คลjายคลึงกัน จึงเปwนการงtายที่จะทำความเขjาใจและเขjาถึงแรงงาน
ตtางดjาวที่เขjามาทำงานและปรับตัวเขjาหากันไดjไมtยาก
ข6อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผูjวิจัยเห็นควรวtา ผลที่ไดjจากการสอบถามแรงงานภาคอุตสาหกรรมทางดjานการปรับตัว การอยูtรtวมกันและ
การเรียนรูjเพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประโยชน)ในดjานการจัดกิจกรรมใหjความรูjเพื่อใหjเกิดการปรับ
ทัศนคติที่ดีตtอกับระหวtางเพื่อนตtางชาติ และสามารถอยูtรtวมกันไดjอยtางมีความสุขโดยปราศจากความขัดแยjง ซึ่งแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมใหjความเห็นวtาการอยูtรtวมกันตjองพึ่งพาอาศัยกัน และเปyดใจที่จะยอมรับวัฒนธรรมของเพื่อนตtางชาติ และ
ยังเปwนประโยชน)ตtอผูjประกอบการในการเขjาถึงแรงงานตtางสัญชาติ การใหjความรูjทางดjานการปรับตัว การอยูtรtวมกัน
การเรียนรูjระเบียบและวัฒนธรรมความเปwนอยูtในการทำงานรtวมกันนั้น ยังเปwนการสtงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และลดการสูญเสีย เพิ่มความรูjความเขjาใจในการประพฤติปฏิบัติตน สรjางระเบียบในการทำงานรtวมกันและสุขลักษณะที่ดีในที่
ทำงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาสtงเสริมและกระตุjนใหjแรงงานเกิดความตjองการเรียนรูjภาษาของเพื่อน
ตtางชาติ ใหjเกิดความสามารถในการใชjภาษาสากลและวัฒนธรรมของชาติอื่น อันเปwนสิ่งที่จำเปwนที่ใชjในการสื่อสารการทำงาน
(โดยเฉพาะศัพท)ทางดjานเทคนิคตtาง ๆ) การดำรงชีวิตอยูtรtวมกัน เกิดการตื่นตัวที่จะรtวมกันสรjางความรูjความเขjาใจและพรjอมที่
จะพัฒนาความพรjอมของตนเองไปสูtตลาดแรงงานสากล
ขjอเสนอแนะอีกประการหนึ่ง คือ ผลการวิจัยนี้จะเปwนประโยชน)ตtอการกำหนดขjอเสนอเชิงนโยบายของภาครัฐ
ทางดjานการบริหารจัดการแรงงานตtางดjาวที่เขjาทำงานในประเทศไทยซึ่งเปwนปhญหาอยูtในปhจจุบัน โดยการหาแนวทางแกjไข
ปhญหาแรงงานตtางดjาวที่เขjามาเปwนจำนวนมากเพื่อใหjสามารถบริหารจัดการแรงงานตtางดjาวใหjเปwนผลดีตtอเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตtอไป
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